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АҲИЛ ҚЎШНИЧИЛИК МУНОСАБАТЛАРИДА БАҒРИКЕНГЛИКНИНГ
УМУМИНСОНИЙ ҚАДРИЯТ СИФАТИДАГИ АҲАМИЯТИ.
Шуҳратжон Абдуллаев
Фарғона давлат университети мустақил тадқиқотчиси.
Аннотация: Ушбу мақолада давлатлар ва халқлар ўртасидаги мураккаб
муносабатларнинг
ривожланишида
ижтимоий
лойиҳалар,
манфаатлар
ва
қадриятларнинг аҳамияти барқарорлик ва толерантликни таъминлаши нуқтаи
назаридан фалсафий жиҳатдан таҳлил этилади.
Калит сўзлар; Тараққиёт, барқарорлик, аҳил қўшничилик, қадрият, ижтимоий
идеал, социум, эгоизм, зоҳирий ва ботиний туташлик, миллат.
ЗНАЧЕНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ КАК ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ
В ДОБРОСОСЕДСКИХ ОТНОШЕНИЯХ.
Шухратжон Абдуллаев,
независимый исследователь Ферганского государственного университета.
Аннотация: В этой статье анализируются философские перспективы развития
сложных отношений между государствами и народами с точки зрения обеспечения
устойчивости и толерантности социальных проектов, интересов и ценностей.
Ключевые слова; Развитие, стабильность, добрососедство, ценность,
социальный идеал, социум, эгоизм, кажущаяся и покорние отношении, национальность.
THE VALUE OF TOLERANCE AS A UNIVERSAL VALUE IN GOOD
NEIGHBORLY RELATIONS.
Shuhratdzhon Abdullaev,
Independent researcher Fergana State University
Abstract: This article analyzes the philosophical prospects for the development of
complex relations between states and peoples in terms of ensuring the sustainability and
tolerance of social projects, interests and values.
Keywords; Development, stability, good neighborliness, value, social ideal, sociology, egoism,
seeming and submissive, nationality.
Глобаллашувнинг мураккаб жараёнлари ва жаҳон бўйлаб амалга
оширилаётган халкаро муносабатлардаги жадаллик, тараққиёт ва фаровонликка
эришишни мақсад қилгани ҳолда уни реал воқеликда самарали жорий этиш
омиллари нималардан иборат, деган муаммони ҳам кун тартибига қўйди албатта.
XX аср охирларида академик Н.И.Моисеев таъкидлаганидек ”давримизнинг ўзига
хослиги шундан иборатки, кишилар, гуруҳлар, давлатлар манфаатлари доираси
тобора кўпроқ бир-бирига мос келувчи таркибий қисмлар билан кенгайиб
бормоқда. Одамлар борган сари бир-бирларига боғлиқ бўлиб қолмоқдалар.
Умуминсоний қадриятлар қарор топиб бормоқда. Демакки, кишилар
ўртасидаги, энг аввало, давлатлараро ўзаро алоқалар икки томонлама манфаатли
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келишувларни
топишга
қодир
бўлган
муроса
институтларининг
қонунлаштирили-шига қачондир олиб келади”[1]. 1995 йилда Юнеско Бош
конференциясининг йигирма саккизинчи сессиясида Париж шаҳрида муқаддима
ва олти моддадан иборат “Бағрикенглик тамойиллари декларацияси”ни қабул
қилингани, Бирлашган Миллатлар Ташкилоти томонидан хар йилнинг 16 ноябри
“Халқаро бағрикенглик куни” деб эълон қилинишидан пировард мақсад ҳам
инсонлар ва халқлар ўртасидаги тотувликни таъминлаш орқали барқарор
тараққиётга эришишдир. Шарқ дунёқарашига хос ноёб бир жиҳат, омил бор:
олам унсурлари – энг қуйи “маҳаллий” даражадан то космосгача – яхлит, бирбирига хизмат қилади, бир-бирини тўлдириб туради.
Ҳолбуки, инсонлар, социумлар, жамиятлар ҳам шу унсурлардан
ҳисобланади. Бироқ унга зид тарзда, хусусан, Ғарбда муаммога бир томонлама
атомистик ёндашув шакллантирилган. У ерда ҳар бир индивид ва социумнинг
алоҳидалиги, “ўзига ўзи етарлилиги” мутлақлаштирилиб, оқибатда бу ижтимоий
ҳаётнинг барча даражаларида шахсий манфаат – жамият манфаатига, фуқаро
манфаати – давлат манфаатига; айрим давлат, минтақа манфаатлари – жаҳон
ҳамжамияти манфаатларига қарши кўйилади. Яшаш усулининг чуқур
қатламларидан мустаҳкам жой олган эгоизм пировардида жамият ҳаёти ва
фаолиятининг
барча
жиҳатларини
қамраб
олади.
Бугунги
кунда
тўқнашувларнинг кучайиши, жамиятни тартибга солиш борасидаги жиддий
қийинчиликлар ва қолаверса, дунё барқарорлигининг тобора заифлашишининг
замирида айнан шуларнинг ётганлиги, ҳатто Ғарб олимлари томонидан ҳам
инкор қилинмаётир[2]. Улар жамият, ҳокимият тармоқлари, қолаверса, оддий
инсонлар ўртасида ўзаро ишончсизлик ёхуд ишонмасликнинг бугунги кунда
янада авж олаётганидан ташвишга тушмоқда.
Шу аснода Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёев томонидан
илгари сурилган “Халқ давлат идораларига эмас, балки давлат идоралари
халқимизга хизмат қилиши керак” деган ташаббуснинг нечоғлик бугунги кун
манфаатларини акс эттираётгани янада ойдинлашади. Мустақилликнинг
дастлабки йилларида Республикада 10 та миллий-маданий марказлар фаолият
олиб борган бўлса, ҳозирда 138 та миллий-маданий марказлар фаолият олиб
бораётганлиги ва 2017 йил май ойида Президент фармони билан Байналминал
маданият маркази негизида Миллатлараро муносабатлар ва хорижий
мамлакатлар билан дўстлик алоқалари Қўмитаси ташкил этилганлиги ҳам
миллатлараро тотувликни таъминлашда бағрикенглик тамойилига қатъийлик
амал килинаётганлигидан далолатдир. Хуллас, бошқалар билан ҳамнафаслигини,
манфаатлари улар билан туташлигини чуқур англаган, шунингдек, ички
яхлитликни қадрлаган жамиятгина барқарор бўлади ва шу тарзда минтақа ҳамда
дунё барқарорлигига хизмат қила олиши мумкин.
Марказий Осиё минтақаси ҳалқларига хос бу хислат халқаро сиёсий амалиётда ҳам яққол кўзга ташланмоқдаки, у ҳаммага ҳам, афсуски, хос эмас – ҳамма
халқлар ҳам буни уддалай олмайди. Буни сабабларидан бири тарихий тажриба
бўлиб, бағрикенгликни миллий ва умуминсоний қадрият сифатида англаб, давлат
бошқарувида адолат тамойили сифатида жорий этиш ғояси XX аср бошларида
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жадид маърифатпарварларининг ижтимоий-сиёсий фаолиятида бундан бир
асрдан зиёдроқ вақт олдин ҳам акс этган. Жумладан, Маҳмудхўжа Беҳбудий
мамлакат тараққиётида барча миллатлар ва турли эътиқод эгалари
ҳамжиҳатлиги ҳамда манфаатларини таъминлаш ҳаётий зарурият эканлигини
таъкидлаб, “ Биз жорий этган қонунлар яҳудийларнинг ҳам, насронийларнинг
ҳам, мусулмонларнинг ҳам ва умуман, барчанинг манфаатларини ҳимоя қилиши
керак. Агар биз, Туркистон мусулмонлари, биргаликда ислоҳотлар ўтказишни
истасак, бизнинг зиёлилар, маърифатпарварлар, бойлар, руҳонийлар ва олимлар,
миллат ва Ватан фаровонлигига хизмат қилишлари керак”[3]деган эди.
Толерантлик тушунчасини таърифлашда қарашлар хилма-хил бўлиб,
жумладан,”Толерантлик шундай бир қадриятдирки, у “ ўзгалар” билан қарама
қарши туришга эмас, балки тинч- тотув яшашга, “ўзгалар”ни инкор қилишга
эмас, балки тан олишга, зўравонликка итоаткорона сабр- тоқат билан қарашга
эмас, балки уни бартараф этишга асосланади. Фаол сабр-тоқатсизлик,
бошбошдоқлик ва ҳар қандай қилмишларни кечириб юборишнинг ҳаддан
ташқари ҳукмли шаклларини қабул қилмасликдир”[4].
Албатта, толерантлик тамойили умуминсоний қадрият сифатида
экстремизм, этнофобия ва ксенофобиянинг хар хил турларига самарали кураш
орқали зиддият ҳамда муаммоларга барҳам беришда жуда катта ахамиятга эга.
Давлатлараро муносабатларда амалга оширилаётган ислоҳотларнинг ижобий
натижаси ва муваффақияти ўзаро мулоқотларда толерантлик яъни бағрикенглик
ғоясининг самарали жорий этилишига боғлиқ. Бизнингча бу жараён аввало, бир
минтақада яшаётган миллатлар ва давлатлар ўртасидаги муносабатларнинг
нормаллашувидан бошланади.
Айтиш мумкинки, Марказий Осиё минтақасида сўнгги икки йил
мобайнида ана шундай кенг қамровли ва чуқур ўйланган амалий ҳаракатлар
бошланди. Ушбу ҳудуд кўпмиллатли эканлигини инобатга олган ҳолда
миллатлараро муносабатларга алоҳида эьтибор бериш ва ўзаро ҳамжиҳатлик
асосида яхлит этномаданий бирликни таъминлаш барқарорлик ҳамда
фаровонликнинг муҳим шартидир.
Сўз бугунги кундаги миллий манфаатларимиз тизимидан марказий ўрин
эгаллаётган, қолаверса, кўплаб хориж илмий ҳамда сиёсий доираларда қизиқиш
уйғотаётган “аҳил қўшничилик ғояси”нинг эҳтимолий “ҳаракат майдони”, унинг
социомаданий қамрови хусусида бораётир. Ҳолбуки, ўзаро манфаатли яқин
қўшничилик фақат минтақада эмас, балки бутун дунёда осойишталик, ҳамкорлик
бўлган, унинг зарур шарт-шароити, ҳаракат макони яратилган тақдирдагина
янада кўпроқ самара келтириши мумкин. Чунки теварак-атроф нотинч бўлса, уни
амалга ошириш, ижтимоий-сиёсий воқеликка айлантириш амри маҳол.
Дарҳақиқат, ҳар қандай ғоянинг “ҳаракат майдонини” аниқлаш, уни
шартли чегаралаш амалий аҳамиятга эга: шу контекстда бир томондан – унинг
таъсир кучи радиуси ҳақида аниқ тасаввурга эга бўлиш ва бошқа бир томондан
эса, уни амалга ошириш ресурслари ҳажмини чамалаш имкониятини яратади. Бу
барча маърифий демократик жамият, миллат учун жуда зарур: айнан шунга
қараб у ёки бу социумнинг халқаро майдондаги нуфузи баҳоланади. Ўзбекистон
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раҳбарияти томонидан илгари сурилаётган ва минтақадаги барча қўшни мамлакатларда кўплаб хайрихоҳлар орттириб улгурган “аҳил қўшничилик” стратегияси
чегаралар оша ижтимоий-маънавий маконда ўз эзгу мақсадига эришади. Кўриб
турганимиздек, халқлар, миллатлар, инсонларнинг бир-бирига яқинлашиши
каби табиий эҳтиёжнинг юзага чиқиши учун, бешак, қандайдир янги тарихий
босқичга ўтилиши керак экан, у маълумки, ўз-ўзидан бўлмайди. Унинг учун бу
ғоя улкан социум – инсониятнинг қалбидан жой олиб, сўнгра амалиётга
айланиши лозим. Ва энг муҳими – ҳар бир халқ уни ўзининг бурчи ва вазифаси
деб билиши, манфаатлари бир-бири билан зоҳирий ва ботиний туташ ва унга
эришиш йўлида фаоллик кўрсатиши, қайсики, сўзда эмас – амалда уни
исботлаши лозим бўлади. Зеро, минтақадаги халқлар бу бирдан бир имконият,
бошқа йўл йўқ эканлигини ниҳоят тўлақонли англаб етиши шарт.
Агарки, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 19 сентябрда
БМТ Бош Ассамблеясининг 72-сессияси минбаридан билдирган фикрларига
чуқурроқ эътибор берсак, ундан айнан бугунги муаммоларга мутлақо янги
ёндашув, янгича идрок этиш, чигалларни фақат ҳамжиҳатликда ечиш, бу оламда
ҳамма тенг масъул [5], деган ғоялар ўрин олган. Бундай эврилиш, янгиланиш
ҳамма жойларда бир пайтда содир бўлмайди. Одатда, у даставвал миллатнинг
илғор қисми – интеллектуал жамоатчилик ва доно сиёсатчилар онгидан жой
олиб, сўнг амалиётга чиқади. Марказий Осиёдаги қўшни давлатлар салоҳиятини
эътироф этган ҳолда, бу азалий умумминтақавий интилишнинг умумий манфаат
тарзида сиёсий кун тартибидан ўрин олишида, қолаверса, минтақа ҳалқлари
учун кечиктириб бўлмайдиган муаммо эканлигининг рўй-рост айтилишида
Ўзбекистоннинг хизмати таҳсинга лойиқ. Зеро, кўпчиликни, жоиз бўлса, дунё
ҳамжамиятини ўйлантирган муаммонинг ечимига доир ушбу ташаббус, том
маънода тарихий ҳодиса бўлди, десак хато эмас.
“Аҳил қўшничилик” концепциясининг Марказий Осиё минтақасида
реалликка айланишида қудратли
мантиқий асоси мавжудки, жумладан:
ўлканинг умумий тарихи, бу ерга дафъатан кириб келган душманларни
биргалашиб бартараф қилганлиги, узоқ сафарлар пайтида бир-биридан бошпана
топгани, табиий офатлардан жон бериб жон олиб, ҳамжиҳатликда ўз ҳаётини
сақлаб қолгани, моддий ва маданий ресурслар тўплаш, буюк илмий
кашфиётларга ҳамкорликда эришгани ва бошқа кўплаб маънавий-руҳий,
маданий омилларнинг онгу шууримизга перманент таъсири ётади. Шу нуқтаи
назардан йирик социолог Н.И.Лапиннинг фикрига мурожаат этиш жоиздир.
“Шундай экан, – деб ёзади мазкур олим, – бир томондан – социум тоифаси
(ижтимоий муносабатлар мажмуаси) ва иккинчи томондан эса, маданий
тоифанинг бири иккинчисига мос тушиши ва аксинча, мос тушмаслик ҳолатига
эътибор қаратиш, уни ҳисобга олиш алоҳида муҳимлик касб этади. Уларнинг
бир-бирига мос келиши эса, социум ёхуд ижтимоий яхлитликнинг яшовчанлик
салоҳиятининг барқарорлиги, унга хос инсоний жиҳатлар ва эҳтиёжлар, салоҳият,
эркинлик ва масъулиятлар мажмуаси ривожининг таъминланганлиги, ўз
навбатида, муайян социум ҳаётий фаолияти усул ва услубларининг функционал
ҳолатда эканлигидан дарак беради. Мабодо улар, яъни социум мўлжаллари ва
106

НамДУ илмий ахборотномаси - Научный вестник НамГУ 2019 йил 1-сон

маданий тамойиллар бир-бирига мос тушмаса, у ҳолда бу нарса умуман маданий
потенциалнинг рўёбга чиқишига тўсқинлик қилади. Бу ўз навбатида, жамоавий
ҳаётий фаолият усулининг барбод бўлганлиги, дисфункционаллиги, ҳамжамият
яшашида беқарорлик ва парчаланишни мавжудлигини англатади” [6].
“Аҳил қўшничилик” стратегияси, аввало, Марказий Осиё минтақаси ва
жаҳон ҳамжамияти томонидан қўллаб-қувватланмоқда. Жумладан, 2017 йил
ноябрь ойида Самарқанд шаҳрида БМТ шафелигида ўтказилган “ Марказий Осиё:
ягона тарих ва умумий келажак, барқарор ривожланиш ва тараққиёт йўлидаги
ҳамкорлик” мавзусидаги халқаро конференцияда билдирилган фикрлар, 2018
йил 15 март куни Остона шаҳрида бўлиб ўтган Марказий Осиё давлат
раҳбарларининг биринчи маслаҳат учрашувида тарихий келишувлар ҳамда 2018
йил июнь ойида БМТ Бош Ассамблеяси томонидан “Марказий Осиё минтақасида
тинчлик, барқарорлик ва изчил тараққиётни таъминлаш бўйича минтақавий ва
халқаро ҳамкорликни мустаҳкамлаш” номли резолюцияни қабул қилиши ва
бошқа бир қатор минтақадаги давлат раҳбарларининг ташрифлари давомида
имзоланаётган шартномаларда ўзаро муносабатлар Стратегик шериклик
даражасига кўтарилаётганлигида кўриш мумкин.
Юқорида келтирилган
фикрлардан келиб чиқиб айтиш мумкинки, ўз мазмунига кўра минтақадаги
умумий манфаатларни англаш, ҳозирги мураккаб даврда барқарорликни сақлаб
қолиш ва тараққиётга эришишда ўзаро тушуниш ҳамда бағрикенглик асосида
“ижтимоий битим”га келиш бу биринчи муҳим қадам ва прагматик ёндашув
эканлигидир. Шунинг баробарида, бошқа бир жиҳатни – у ёки бу ғоя, ижтимоийсиёсий лойиҳа, умуминсоний универсалийларга “одамзот ҳаёт ва фаолиятининг
маъно-мазмуни”га [7] даҳлдор бўлса, бундайлар тарихийлик, яратувчанлик
салоҳиятига эга эканлигини бешак унутмаслик зарур.
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